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Özet: Karadeniz Bölgesi nde yap›lan m›s›r ›slah› çal›flmalar›nda kullan›lmak üzere baz› bilgilerin temin edilmesi amac›yla yap›lan bu
çal›flmada elde edilen veriler korelasyon ve path analizi yoluyla de¤erlendirilmifl ve m›s›rda tane verimi üzerine etkili olabilecek
karakterler ve etki dereceleri belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Samsun ‹li s›n›rlar› içerisindeki Çarflamba Ovas› nda, l988-l990 y›llar› aras›
toplam üç y›l ve her y›l üç lokasyon olmak üzere toplam dokuz lokasyonda yap›lan denemelerde, 4 m›s›r çeflidi (Yerli, Karadeniz
Y›ld›z›, TTM-8119 ve P.3377) ve 6 azot dozu (0, 4, 8, 12, 16 ve 20 kg/da N) denenmifltir.
Elde edilen sonuçlara göre, tane verimi ile koçan uzunlu¤u, koçanda s›ra say›s› ve koçanda tane say›s› aras›nda çok önemli ve olumlu
iliflkiler oldu¤u görülmüfltür. Tane verimi ile bitki boyu, tane/koçan oran› ve yatma aras›nda önemsiz iliflkiler belirlenmifltir. Ayr›ca
bitki boyunun tane verimi üzerine dolayl› olarak olumsuz etkisi oldu¤u görülmüfltür. Bu sonuçlara göre Karadeniz Bölgesi nde m›s›r
›slah›nda seleksiyon kriteri olarak koçan uzunlu¤u, koçanda s›ra say›s› ve koçanda tane say›s› kullan›labilir. Bitki boyunun da verim
üzerine dolayl› olumsuz etkisi nedeniyle çal›flmalarda göz önünde bulundurulmas› gerekir.

A study on the Determination of the Relationship Between Grain Yield and Certain Yield
Components of Corn Using Correlation and Path Analysis
Abstract: A study was conducted to provide some useful information for corn breeding programmes in the Black Sea Region of
Turkey. Correlation and path analysis were performed to determine the relationship between grain yield and certain yield
components and the characters influencing the yield of corn. Experiments were carried out between 1988-1990, in three locations
each year, representing clay and loamy-clay soils in the Çarflamba Plain of the Samsun Province. Four varieties (Yerli, Karadeniz
Y›ld›z›, TTM-8119, P.3377) and six nitrogen levels (0, 4, 8, 12, 16 and 20 kg/da N) were tested.
Number of kernels per ear, number of rows per ear and ear length had a significat direct effect, while plant height, shelling
percentage and lodging had no significant effect on grain yield. In addition, plant height had a negative indirect effect on grain yield.
It was concluded that ear length, number of rows per ear, number of kernels per ear and plant height should be considered for
selection in corn in the Black Sea Region.

Girifl

önemli bir hammaddedir (1).

Türkiye’de g›da maddeleri tüketimi istenen seviyede
de¤ildir. Ülkemizde hayvansal proteinler insanlar›n sat›n
alma gücünün üstünde oldu¤undan daha ziyade bitkisel
proteinler tercih edilmektedir. Bitkisel ve hayvansal
protein tüketimini art›rmak için bunlar›n bol ve ucuza
üretilebilmesi gerekir. ‹flte m›s›r, hayvansal protein
üretimine büyük ölçüde katk›da bulunacak bir bitkidir.
Ayr›ca m›s›r, niflasta, glikoz ve m›s›r özü ya¤› sanayii için

M›s›r Türkiye’de bu¤day ve arpadan sonra en çok
üretilen tah›ld›r. M›s›r tüketimi de son y›llarda giderek
artmaktad›r. M›s›r tüketimindeki bu art›fla karfl›l›k
geleneksel m›s›r üretim kufla¤› olarak bilinen Karadeniz
Bölgesi’nde m›s›r üretimi art›fl göstermemektedir. Ancak
Akdeniz Bölgesi’nde ikinci ürün tar›m›nda hibrit çeflitlerin
devreye girmesiyle toplam üretimde art›fl olmufltur.
M›s›rda verim, di¤er bitkilerde oldu¤u gibi genotip ve

* Bu çal›flmada kullan›lan veriler Prof. Dr. Coflkun KÖYCÜ nün dan›flmanl›¤›nda, Muhteflem TORUN taraf›ndan yürütülen doktora tez çal›flmas›ndan
al›nm›fl ve doktora tezinde de¤erlendirilmeyen flekilde de¤erlendirilmifltir.
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çevre faktörlerinin etkisi alt›ndad›r. Bütün araflt›rma
programlar›n›n en önemli hedeflerinden bir tanesi birim
alandan al›nan verimin art›r›lmas›d›r. Bu hedefe
var›labilmesi için yap›lmas› gereken fleylerden bir tanesi
uygun çeflitlerin gelifltirilmesidir. Bu çeflitler üstün
verimlerinin yan›nda üretilecekleri bölgenin çevre
flartlar›na da azami uyumu gösterebilmelidirler. ‹flte bir
bölge için uygun çeflit gelifltirebilmek için her fleyden önce
verim üzerine etkili olan faktörlerle, bunlar›n etki
derecelerinin ve birbiri aras›ndaki iliflkilerin bilinmesi ve
›slah programlar›nda seçimlerin bu kriterlere göre
yap›lmas› gerekmektedir.
Her ne kadar verim en çok ilgi duyulan özellik olsa da,
olgunlaflma süresi, stabilite, kalite, hastal›k ve zararl›lara
dayan›kl›l›k gibi özellikler de ›slahç›lar›n göz ard›
etmemeleri gereken özelliklerdir. Dolay›s›yla seleksiyon ve
genotiplerin test edilmesi s›ras›nda karakterler aras›ndaki
iliflkilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Literatürde
özetlenen verilere göre verim ile bitki boyu (r = 0.26),
koçan yüksekli¤i (r =0.3l), bitki bafl›na koçan (r =0.43),
koçanda s›ra say›s› (r =0.24), s›rada tane say›s› (r =0.45),
tane a¤›rl›¤› (r =0.25) ve çiçeklenme zaman› (r = 0.14)
aras›nda iliflkiler oldu¤u bildirilmektedir (2).
R 2000 hibrit çeflidinde verim unsurlar›n› belirlemek
amac›yla yap›lan çal›flmada, verim üzerine en etkili
faktörlerin koçanda tane say›s› ve tane a¤›rl›¤› oldu¤u
bulunmufltur. Bu iki unsur verimdeki varyasyonun %6168 ini oluflturmufltur (3)
Befl saf hattan elde edilen 20 hibrit verim ve di¤er
karakterler aç›s›ndan incelenmifltir. Verim ile koçanda s›ra
say›s› (r =0.68), koçan uzunlu¤u (r =0.74), s›rada tane
say›s› (r =0.55), bitki boyu (r =0.9l) ve yaprak say›s› (r
=0.63) aras›nda önemli genotipik korelasyonlar
bulunmufltur. Path ve çoklu regresyon analizleri, verimi
gelifltirmede koçanda s›ra say›s›, s›rada tane say›s› ve bitki
boyunun etkili birer seleksiyon kriteri olabilece¤ini
göstermifltir (4).
Çin’de yap›lan bir çal›flmada bitki bafl›na verim ile bitki
boyu, koçan uzunlu¤u, koçan kal›nl›¤›, koçanda s›ra say›s›,
s›rada tane say›s› ve 1000 tane a¤›rl›¤› aras›nda önemli
çoklu korelasyonlar bulunmufl ve bunlar›n varyasyonun
%92.8 ini oluflturdu¤u belirlenmifltir (5)
Yine Çin’de yap›lan baflka bir araflt›rmada, 15
kendilenmifl hat ve bunlar›n diallel melezlerinde 11
karakter incelenmifltir. Sonuçta koçanda s›ra say›s›n›n,
s›rada tane say›s› ve 1000 tane a¤›rl›¤› üzerine ve s›rada
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tane say›s›n›n da 1000 tane a¤›rl›¤› üzerine olumsuz etki
yapt›klar› bulunmufltur. Püskül ç›karma zaman›, bitki
boyu ve koçan pozisyonunun verim üzerine etkisi önemsiz
bulunmufltur. Koçanda s›ra say›s›, s›rada tane say›s› ve
1000 tane a¤›rl›¤›n›n verimdeki varyasyonun % 90 ›ndan
fazlas›n› oluflturdu¤u belirlenmifltir (6).
Hindistan’da yap›lan bir çal›flmada 32 hat üzerinde 8
ayr› karakter incelenmifltir. Verimin koçanda s›ra say›s› ve
s›rada tane say›s› ile iliflkili oldu¤u görülmüfltür. Path
analizi ile bu iki karakterin do¤rudan etkilerinin yüksek
oldu¤u ortaya konulmufltur(7).
Amerika’da New Mexico ve Colorado menfleyli mavi
m›s›rlar üzerinde yap›lan çal›flmada 5 yerli hat üzerinde
verim unsurlar› incelenmifltir. Path analizi sonucunda,
tane kal›nl›¤› ve a¤›rl›¤› ile koçan çap›n›n en önemli verim
unsurlar› oldu¤u görülmüfltür (8).
Hindistan’da yap›lan baflka bir araflt›rmada 35 S1
hatt› ve 3 standart çeflit bir arada yetifltirilmifl ve verim
unsurlar› araflt›r›lm›flt›r. Yap›lan path ve korelasyon
analizleri sonunda verime katk›da bulunan en önemli
karakterlerin koçan çap›, bitki boyu, koçan uzunlu¤u ve
1000 tane a¤›rl›¤› oldu¤u bulunmufl olup yap›lacak
seleksiyonlar›n bu kriterlere dayanmas› gerekti¤i
belirlenmifltir (9).
Bu çal›flman›n amac›; bölgede yap›lan m›s›r ›slah›
çal›flmalar›na veri temin etmek amac›yla m›s›rda verim
üzerine etkili olan karakterleri ve etki derecelerini
korelasyon ve path analizi yöntemleri ile belirlemektir.

Materyal ve Yöntem
Materyal
Araflt›rma Yerinin ‹klim ve Toprak Özellikleri
Araflt›rma Samsun ‹li s›n›rlar› içerisinde yer alan
Çarflamba Ovas›’nda, 1988-1990 y›llar› aras›nda
yürütülmüfltür. Çarflamba Ovas› Samsun ‹li’nin 7 km
do¤usundaki Derbent mevkiinden bafllay›p, do¤udaki
Akçay Deresi’ne kadar devam eder. Kuzeyinde Karadeniz,
güneyinde ise Canik Da¤lar› yer al›r.
Çarflamba Ovas›’n›n, denemenin yürütüldü¤ü y›llar ve
uzun y›llara ait baz› iklim özellikleri Tablo 1 de verilmifltir.
Tablonun incelenmesinden de anlafl›laca¤› gibi 1989 y›l›
ortalama s›cakl›klar› azda olsa uzun y›llar ortalamas›n›n
üzerinde olmufltur. 1989 ve 1990 y›llar›nda toplam ya¤›fl
uzun y›llar ortalamas›n›n alt›ndad›r. Ancak vejetasyon
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dönemindeki ya¤›fl dikkate al›n›rsa sadece 1989 y›l›n›n
uzun y›llar ya¤›fl ortalamas›n›n alt›nda oldu¤u görülür. Bu
da 1989 y›l› vejetasyon periyodunda s›cak ve kurak bir
mevsim yafland›¤› göstermektedir.
Araflt›rman›n yürütüldü¤ü parsellerden al›nan toprak
örneklerine ait toprak analiz sonuçlar› Tablo 2’de
verilmifltir. Tablodan da görülece¤i gibi denemenin
yürütüldü¤ü lokasyonlardan, Afla¤› Dikencik (AD) ve C4
parsellerinin toprak yap›s› a¤›r-killi olup; fosfor,
potasyum ve organik madde bak›m›ndan zengindir.
Deneme Bahçesi’ndeki (DB) parsel ise killi-t›nl› bir
bünyeye sahip olup, fosfor bak›m›ndan zay›f, orta
derecede organik maddeye sahip ve orta derecede kireçli
özellik göstermektedir. Bütün deneme yerleri alkali bir
toprak reaksiyonuna sahiptir.
Araflt›rmada Kullan›lan M›s›r Çeflitleri
Araflt›rmada 4 m›s›r çeflidi kullan›lm›flt›r. Bunlar Yerli,
Karadeniz Y›ld›z›, TTM-8119 ve P.3377 çeflitleridir.
Yerli: Çarflamba Ovas›’nda genifl çapta üretimi yap›lan
beyaz, at difli, uzun boylu, yatmaya dayan›ks›z, geççi ve
düflük verimli bir populasyondur.

Karadeniz Y›ld›z›: Türkiye Ülkesel M›s›r Araflt›rma
Projesi taraf›ndan gelifltirilen kompozit bir çeflittir.
Olgunlaflma gün say›s› 120-125 gündür. Sar› at difli bir
çeflittir. Boyu 220-290 cm, verimi 700-1150 kg/da d›r.
Yaprak yan›kl›¤› ve sap çürüklü¤üne orta hassast›r.
Karadeniz Bölgesi’ndeki tavsiye edilen ekim tarihi 15
Nisan-15 May›s, ekim s›kl›¤› ise 4500-5000 bitki/da d›r.
TTM-8119: Türkiye Ülkesel M›s›r Araflt›rma Projesi
taraf›ndan gelifltirilen tek melez bir çeflittir. Olgunlaflma
gün say›s› 125 olup, yaprak yan›kl›¤›, sap çürüklü¤ü ve
yatmaya dayan›kl› bir çeflittir. Verimi optimum flartlarda
1000-1600 kg/da d›r.
P.3377: Pioneer Tohumculuk fiirketi taraf›ndan
gelifltirilen bir hibrit çeflittir. Dik yaprakl› ve kal›n
koçanl›d›r. Orta boylu ve verimi 1400 kg/da d›r. Tavsiye
edilen s›kl›k 6000 bitki/da d›r.
Metot
Bu çal›flmada 4 m›s›r çeflidi ( Yerli, Karadeniz Y›ld›z›,
TTT-8119 ve P.3377) ve 6 azot dozu (0, 4, 8, l2, l6 ve
20 kg/da N) ele al›nm›flt›r. 1988, 1989 ve 1990 y›llar›nda
Afla¤› Dikencik, Deneme Bahçesi ve C4 lokasyonlar› olmak

Tablo 1.

AYLAR
Y›llar

May›s

Haz.

Tem.

A¤us.

Eylül

Ekim V. Dönemi Y›ll›k

Çarflamba Ovas›’nda uzun
y›llar ortalamalar› ile 1988,
1989 ve 1990 y›llar›na ait
(May›s-Ekim) s›cakl›k, ya¤›fl
ve nisbi nem de¤erleri*

Ayl›k S›cakl›k Ortalamas› ( C0 )
1988
1989
1990
U.Y›l.**

13.9
16.5
13.9
15.5

21.0
20.5
20.0
20.0

24.9
24.1
23.4
22.9

24.1
24.8
22.4
23.0

18.5
19.9
19.0
19.8

14.3
15.6
15.7
16.0

19.4
20.2
19.0
19.5

14.2
14.6
14.2
14.3

655.3
264.5
350.9
282.9

1139.6
688.4
615.7
707.8

73.3
75.1
77.0
74.3

73.5
74.6
73.5
72.6

Ayl›k Ya¤›fl Toplam› (mm)
1988
1989
1990
U. Y›llar

40.8
41.6
83.6
45.1

86.2
37.3
59.9
42.1

178.6
24.1
41.1
32.8

44.9
3.4
58.6
32.4

50.6
65.0
40.7
52.4

254.2
93.1
67.0
78.1

Ayl›k Nisbi Nem Ortalamas› (%)
1988
1989
1990
U. Y›llar

72.5
73.8
85.6
79.0

68.4
73.0
75.9
74.0

67.3
73.0
75.5
72.0

72.9
74.0
74.1
73.0

78.4
78.0
77.2
74.0

80.6
79.0
74.2
74.0

* Samsun Meteoroloji Bölge Müdürlü¤ü
** 1955-1988 (33 y›l)
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üzere toplam 9 deneme yürütülmüfltür. Afla¤› Dikencik ve
C4 lokasyonlar› killi toprak tipini, Deneme Bahçesi
lokasyonu ise killi-t›nl› toprak tipini temsil etmektedir.
Tablo 2.

Deneme kurulan Afla¤› Dikencik (AD), Deneme Bahçesi (DB)
ve C4 lokasyonlar›na ait baz› toprak özellikleri*

Bünye
Suyla Doygunluk %
PH
Total Tuz %
P2O5
K2O
OM %
CaCO3

AD

C4

DB

Kil
86.3
7.47
0.07
15.2
95.8
3.4
0.71

Kil
84.5
7.27
0.07
17.6
80.8
3.7
0.39

Killi-t›n
68.5
7.55
0.04
5.60
73.2
3.2
13.0

ortalama de¤erler bulunmufltur. Bu ortalama de¤erlere
korelasyon ve path analizi metodlar› uygulanm›fl ve
m›s›rda verim üzerine etkili olan karakterler belirlenmeye
çal›fl›lm›fl ve etkileri hesaplanm›flt›r (10, 11 ve 12).

Bulgular ve Tart›flma
1988 y›l›nda tane verimi ba¤›ml› de¤iflken seçilerek
yap›lan path analiz sonuçlar› Tablo 3’de verilmifltir.
Tablonun incelenmesinden de anlafl›laca¤› gibi tane
verimine olumlu yönde ve önemli, do¤rudan en yüksek
etkisi olan verim unsuru koçanda tane say›s›d›r (0.823).
Bitki boyunun etkisi olumlu olmas›na ra¤men önemli
de¤ildir (0.566). Tane verimini olumsuz yönde etkileyen
en önemli karakter ise yatmad›r (-0.633).

*Toprak analizleri Samsun Köy Hizmetleri Araflt›rma Enstitüsü
laboratuar›nda yap›lm›flt›r.

Bu çal›flma bölünmüfl parseller deneme deseninde 3
tekerrürlü olarak yürütülmüfltür. Ana parsellerde çeflitler,
alt parsellerde ise azot dozlar› yer alm›flt›r. Parsel boyu 5
m, parselde 5 s›ra, s›ra aras› 75 cm, s›ra üzeri ise 25 cm
olarak tutulmufltur. Denemeler genelde çiftçinin ekim
tarihi olan May›s ortas›nda ekilmifltir. Azotlu gübre ekimle
birlikte bir defada verilmifl, ayr›ca yine ekimle birlikte 8
kg/da fosfor verilmifltir. Yabanc› ot mücadelesi elle
yap›lm›flt›r. Denemeler tamamen tabi ya¤›fl flartlar›nda
yürütülmüfltür.
Denemeler yerler itibariyle ve yerler ve y›llar itibariyle
birlikte de¤erlendirilmifl, çeflit ve azot dozlar›na ait

Yatman›n bitki boyu üzerinden verime dolayl› olarak
olumsuz etkisi de (-0.418) yüksektir. Di¤er bir deyiflle
bitki boyu artt›kça yatma da artm›fl ve buna paralel olarak
verim azalm›flt›r. Bitki boyunun koçanda tane say›s›
üzerinden verime olumsuz etkisi de söz konusudur (0.l77). Verim ile koçanda s›ra say›s› (r = 0.674*) ve
koçanda tane say›s› (r =0.830**) aras›nda önemli
iliflkiler oldu¤u görülmektedir. Ele al›nan kriterler
verimdeki varyasyonun % 91.4 ünü oluflturmufltur.
1989 y›l›na ait sonuçlar Tablo 4’te verilmifltir.
Görüldü¤ü gibi tane verimi üzerine en yüksek olumlu
etkisi olan karakter bitki boyudur (1.184). Bunu koçanda
s›ra say›s› izlemektedir (1.017). Verimi olumsuz yönde
etkileyen en önemli karakter ise yatmad›r (-0.291).
Koçanda s›ra say›s›n›n do¤rudan etkisinin yüksek olmas›na
ra¤men bitki boyu, koçan uzunlu¤u ve koçanda tane

Tablo 3.
Dolayl› Etkiler

Özellikler
B. Boyu
K.Uzunlu¤u
K. S›ra Say.
K.Tane Say.
T/K
Yatma

Do¤rudan
Etk.

boyu

Bitki
uzunl.

Koçan
say›s›

K.s›ra
say›s›

K.tane
T/K

Yatma

‹kili iliflki
katsay›s›+

0.566
-0.094
-0.063
0.823
-0.340
-0.663

0.169
-0.234
-0.177
0.248
0.357

-0.028
-0.007
-0.054
-0.058
-0.027

0.026
-0.004
-0.045
-0.017
0.031

-0.258
0.472
0.600
0.405
-0.265

0.067
0.094
0.042
0.075
0.078

-0.418
-0.192
0.335
0.213
-0.340
-

-0.045
0.445
0.673*
0.835**
-0.102
-0.489

Kal›nt› etkiler: 0.914
* p<0.05,
** p<0.01+ n= 34
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Tablo 4.

Dolayl› Etkiler

Özellikler
B. Boyu
K.Uzunlu¤u
K. S›ra Say.
K.Tane Say.
T/K
Yatma

Do¤rudan
Etk.

boyu

Bitki
uzunl.

Koçan
say›s›

K.s›ra
say›s›

K.tane
T/K

Yatma

‹kili iliflki
katsay›s›+

1.184
-0.278
1.017
0.180
0.628
-0.291

0.221
-0.462
-0.362
-0.592
0.930

-0.052
-0.203
-0.214
-0.041
0.067

-0.396
0.741
0.960
0.275
-0.688

0.055
-0.138
-0.170
-0.064
0.105

-0.314
0.094
0.170
0.226
-0.318

-0.228
0.070
-0.199
0.171
0.147
-

0.249
0.710*
0.153
0.961**
0.353
-0.195

M›s›rda verim üzerine etkili
baz› karakterlere ait path
analizi sonuçlar› (1989)

Kal›nt› etkiler: 0.914
* p<0.05,
** p<0.01 + n= 34

say›s›n›n dolayl› etkilerinin olumsuz olmas› ikili iliflki
de¤erini düflürmüfltür.
Verim ile koçan uzunlu¤u (r
=0.710*) ve koçanda tane say›s›
(r = 0.961*)
aras›nda önemli iliflkiler vard›r. Ele al›nan kriterler
verimdeki varyasyonun % 61.4 ünü oluflturmufltur.
1990 y›l› path analizi sonuçlar› ise Tablo 5’te
verilmifltir. Tablo incelendi¤inde, tane verimi üzerine en
yüksek do¤rudan etkinin bitki boyu (1.050) ve koçanda
s›ra say›s›ndan (1.107) elde edildi¤i görülmektedir. Bitki
boyunun tane verimi üzerine do¤rudan etkisinin çok
yüksek bulunmas›na ra¤men koçanda s›ra say›s›,
tane/koçan oran› ve yatman›n bitki boyu üzerinden verime
dolayl› etkilerinin olumsuz olmas› nedeniyle ikili iliflki
katsay›s› önemsiz (0.249) bulunmufltur. Koçanda s›ra
say›s›n›n do¤rudan etkisi de yüksek bulunmufl, bitki
boyunun koçanda s›ra say›s› üzerinden etkisi olumsuz
oldu¤undan ikili iliflki katsay›s› düflmüfl, ancak yine de
önemli ç›km›flt›r.

Yatman›n do¤rudan etkisi olumsuz bulunmas›na
ra¤men (-0.468) ikili iliflki katsay›s›n›n olumlu olarak
yüksek ç›kmas›, bitki boyunun yatma üzerinden dolayl›
etkisinin (0.918) yüksek oluflundand›r. Verim ile koçanda
s›ra say›s› (r =0.798**) aras›nda önemli iliflki
bulunmufltur. Ele al›nan kriterler verimdeki varyasyonun
%78.7 sini oluflturmufltur.
1988, 1989 ve 1990 y›llar›n›n lokasyonlar itibariyle
toplu olarak analiz edilmesinden elde edilen ortalama
de¤erlere uygulanan path analizi sonuçlar› Tablo 6’da
verilmifltir. Tablodan anlafl›laca¤› üzere, tane verimi
üzerine en yüksek olumlu, do¤rudan etkisi olan
karakterler s›ras›yla bitki boyu (0.620), koçanda tane
say›s› (0.327), koçanda s›ra say›s› (0.258) ve koçan
uzunlu¤udur (0.255). Do¤rudan en yüksek olumsuz etki
ise yatmada tespit edilmifltir (-0.370). Bitki boyunun tane
verimine do¤rudan etkisinin çok yüksek olmas›na
ra¤men, koçanda s›ra say›s›, koçanda tane say›s› ve

Tablo 5.

Dolayl› Etkiler

Özellikler

Do¤rudan
Etk.

B. Boyu
1.050
K.Uzunlu¤u 0.047
K. S›ra Say. 1.107
K.Tane Say. -0.036
T/K
0.432
Yatma
-0.468

boyu

Bitki
uzunl.

Koçan
say›s›

K.s›ra
say›s›

K.tane
T/K

Yatma

‹kili iliflki
katsay›s›+

0.068
-0.864
-0.593
-0.572
0.918

0.003
0.011
0.027
-0.004
0.003

-0.911
0.274
0.796
0.562
-0.831

0.020
-0.021
-0.026
-0.011
0.014

-0.235
-0.037
0.219
0.230
-0.193

-0.409
-0.031
0.351
0.193
0.209
-

-0.482
0.300
0.798**
0.617
0.616
0.557

M›s›rda verim üzerine etkili
baz› karakterlere ait path
analizi sonuçlar› (1990)

Kal›nt› etkiler: 0.914
* p<0.05,
** p<0.01 + n= 34
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Dolayl› Etkiler

Özellikler

Do¤rudan
Etk.

B. Boyu
0.620
K.Uzunlu¤u 0.225
K. S›ra Say. 0.258
K.Tane Say. 0.327
T/K
0.000
Yatma
-0.370

boyu

Bitki
uzunl.

Koçan
say›s›

K.s›ra
say›s›

K.tane
T/K

Yatma

‹kili iliflki
katsay›s›+

0.248
-0.235
-0.114
0.170
0.432

0.090
0.075
0.154
-0.023
0.057

-0.098
0.086
0.199
0.065
-0.139

-0.060
0.223
0.252
0.056
-0.080

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.258
-0.094
0.199
0.091
0.053
-

0.294
0.688**
0.549**
0.657**
0.321
-0.100

Tablo 6. M›s›rda verim üzerine etkili baz›
karakterlere ait path analizi
sonuçlar›
(1988-19891990)

Kal›nt› etkiler: 0.914
* p<0.05,
** p<0.01 + n= 106

yatman›n bitki boyu üzerinden verime dolayl› etkilerinin
olumsuz yönde yüksek olmas› ikili iliflki katsay›s›n›n
düflmesine ve önemsiz ç›kmas›na sebep olmufltur.
Koçanda s›ra say›s› ve koçanda tane say›s›n›n do¤rudan
etkilerinin yan› s›ra bitki boylar›n›n bu karakterler
üzerinden dolayl› etkilerinin olumsuz olmas› ve yatman›n
her iki karakter üzerinden dolayl› etkisinin yüksek olmas›
nedeniyle ikili iliflki katsay›lar› yükselmifl ve olumlu yönde
önemli bulunmufltur. Koçan uzunlu¤u, koçanda s›ra say›s›
ve koçanda tane say›s›n›n do¤rudan etkilerinin yüksek
olmas› ikili iliflki katsay›lar›n›n önemli ç›kmas›na sebep
olmufltur. Ele al›nan karakterler verimdeki varyasyonun
% 67.7 sini oluflturmufltur. Bu de¤erin düflük olmas› bir
verim unsuru olan 1000 tane a¤›rl›¤›n›n bu çal›flmada
de¤erlendirilmemifl olmas›ndan kaynaklanabilir. Ayr›ca
çevre faktörlerindeki farkl›l›kta bu konuda rol alm›fl
olabilir. Nitekim, ya¤›fl bak›m›ndan yeterli olan 1988
y›l›nda bu oran›n di¤er y›llara göre daha yüksek ç›kmas›
bunu do¤rulamaktad›r. Verim ile koçan uzunlu¤u (r
=0.688**), koçanda s›ra say›s› (r =0.549**) ve koçanda
tane say›s› (r =0.657**) aras›nda önemli iliflkiler oldu¤u
görülmektedir. Bu sonuçlar Steynberg ve ark., Trifunovic,
Xu, Han ve ark. ve Gyanendra ve arkadafllar›n›n bulgular›
ile uyuflmaktad›r. Trifunovic ve Dash ve ark., bitki
boyunun önemli bir verim kriteri oldu¤unu söylemelerine
ra¤men bu çal›flmada bitki boyu ile verim aras›nda önemli
bir iliflki bulunamam›flt›r. Bitki boyunun verime do¤rudan
etkisinin yüksek olmas›na ra¤men, çevre flartlar›n›n
farkl›l›¤›ndan ve bu çal›flmada kullan›lan çeflitlerin genetik
yap›lar›n›n farkl› olmas›ndan dolay›, özellikle yatma
üzerinden dolayl› etkisinin yüksek ve olumsuz yönde
olmas› bu duruma neden olmaktad›r.
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Elde edilen bulgular›n bir k›sm› y›llar itibariyle farkl›l›k
göstermifltir. Bu durum genotipik yap›s› farkl› çeflit
kullan›m› ya¤›fl ve s›cakl›k gibi iklim faktörlerindeki
de¤iflkenlik ile aç›klanabilir.

Sonuç
Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlara göre, verim ile
koçan uzunlu¤u (r =0.688**) koçanda s›ra say›s› (r
=0.549**) ve koçanda tane say›s› (r = 0.657**) aras›nda
çok önemli iliflkiler vard›r. Verim ile bitki boyu (r =0.294)
ve tane/koçan (r =0.321) aras›nda olumlu fakat önemsiz,
yine verim ile yatma (r =-0.100) aras›nda olumlu ve
önemsiz iliflkiler bulunmufltur.
Bütün bu sonuçlar ›fl›¤› alt›nda, tane verimin,
do¤rudan etkileyen koçanda tane say›s›, koçan uzunlu¤u
ve koçanda s›ra say›s›n›n verim kriterleri olarak göz
önünde bulundurulabilece¤i söylenebilir. Bununla birlikte
bitki boyunun yükselmesi yatmay› art›rd›¤›ndan ve verime
olumsuz olarak yans›d›¤›ndan bu kriterlerin de seçimlerde
göz önünde bulundurulmas› gerekmektedir. Çal›flmada ele
al›nan kriterlerin verimdeki varyasyonun % 67.7 sini
oluflturdu¤u bulunmufltur. Bu de¤erin düflük olmas›, bir
verim kriteri olan 1000 tane a¤›rl›¤›n›n bu çal›flmada
de¤erlendirilmemifl olmas›ndan kaynaklanabilir.
Elde edilen bulgular›n bir k›sm› y›llar itibariyle
farkl›l›klar göstermifltir. Bu durum, genotipik yap›s› farkl›
çeflit kullan›lmas›ndan, ya¤›fl ve s›cakl›k gibi iklim
faktörlerindeki de¤iflkenlikten kaynaklanmaktad›r.
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